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SHEKISPIR ASARLARIDAGI ARXAIZMLARNI O’ZBEK TILIGA QILINGAN
TARJIMALARIDA MA’NO HUSUSIYATLARINI ANIQ BERILISHIDA TARJIMON
MAHORATI
Soliyev Yoqubjon, katta o’qituvchi NamDu
Annotatsiya:Ushbu maqolada Shekspir asarlarining tarjimalari o’ziga hos xususiyatlariga
ko’ra ancha murakkab ekanligi,iste’dodli o’zbek shoiri G’ofir G’ulom turli davrlarda juda ko’p
asarlarni tarjima qilgan bo’lsa ham, bu katta o’zbek shoirining tarjimonlik mahorati Shekspir
asarlari tarjimalarida mukammal ko’ringanligi,shunigdek Maqsud Shayxzoda ham buyuk shoir va
tarjimon ekanligi hususida fikr yuritiladi.
Kalit so’zlar:o’zaro hamkorlik, Hindiston va Eron madaniy va badiiy tarjima,iste’dodli
shoir,didli katta san’atkor,“Hamlet”,asarlarining ruhiga va obrazlar dunyosi,soxta va’zxonlik,ona
tilining imkoniyatlari, M.Morozov, she’riysahna asarlar, ruscha tarjima,boshqa vakillari asarlarini
tarjimasi.
МАСТЕРСТВО ПЕРЕВОДЧИКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ИЗЛОЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
АРХАИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШЕКСПИРА НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
Солиев Якубжан, старший преподователь НамГУ
Aннотация: В этой статье приводятся размышления о сложных особенностях
переводчиков произведений Шекспира, в частности, не смотря на то, что талантливый
узбекский поэт Гафур Гулям сделал в разные периоды переводы многих произведений,
истинный мастерство к переводам у этого большого узбекского поэта в полной мере
обнаруживается в переводах трудов Шекспира. А также обсудим талант великого
узбекского поэта и переводчика Максуд Шайхзаде.
Ключевые слова: взаимное сотрудничество, индийский и иранский культурнолитературный перевод, талантливый поэт, великий художник, «Гамлет», дух
произведений и мир образов, ложные проповеди, возможности родного языка, М. Морозов,
поэтические произведения для сцены, русские переводы, работы других представителей.
THE SKILLS OF THE TRANSLATOR IN TRANSLATING MEANING PECULARITIES
OF ARCHAISMS IN SHAKESPEARE’S WORKS INTO UZBEK
Soliyev Yakubjon seniour teacher NamSU
Abstract: This article reflects on the complex features of the translators of Shakespeare’s
works, in particular, despite the fact that the talented Uzbek poet Gafur Gulyam made translations
of many works at different periods, the true mastery of translations of this great Uzbek poet is fully
revealed in translations of Shakespeare’s compositions. We will also discuss the talent of the great
Uzbek poet and translator Maksud Shaykhzade.
Key words: mutual cooperation, Indian and Iranian cultural and literary translation, a
talented poet, a great artist, “Hamlet”, the spirit of the works and the world of images, false
sermons, the possibilities of the native language, M. Morozov, poetic works for the stage, Russian
translations, works of other representatives.
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Jahon xalqlari juda qadim zamonlardanoq bir-birlari bilan yaqin aloqada bo’lib
kelgan. Zotan, ularning har biri hoh, katta, hoh kichik xalq bo’lmasin dunyo fani va
madaniyati ravnaqiga o’zining munosib ulushini qo’shgan va qo’shmoqda. Shuningdek,
o’zbek xalqining ham xorijiy xalqlar bilan o’zaro hamkorligi va adabiy aloqalari uzoq
o’tmishga borib taqaladi. “O’rta Osiyo xalqlari, jumladan, o’zbek xalqi, – deb ta’kidlagan
edi “Правда” gazetasining bosh maqolasida, - qadimda Yunoniston va Xitoy, Hindiston
va Eron madaniyati bilan yaqindan aloqada bo’lgan o’zbek xalqi umumjahon
madaniyatini yaratishda teng huquqli bo’lib qatnashgan”.
Shu ma’noda, Shekspir asarlari tarjimonlarining ham ishlari bir,yoki ikki
xususiyatga ko’ra farqlanadi.Chunki harbir insonning, umuman, tarjimonning, fikrlashi,
dunyoqarashi va so’z boyligi har xil. G’ofur G’ulom o’z ijodida o’ziga xos yo’lni tutadi.
Iste’dodli shoir G’ofur G’ulom turli davrlarda juda ko’p asarlarni tarjima qilgan
bo’lsa ham, ammo bu katta o’zbek shoirining tarjimonlik mahorati hozirga qadar
atroflicha o’rganilmagan. G’ofur G’ulom badiiy tarjima ishiga ijodiy yondashadi, asarning
g’oyaviy mazmuni, badiiy xususiyatlarini muallif fikri, tili va uslub xususiyatlarini aks
ettirish sirlarini yaxshi biladi[2]. Tarjimon Shekspir yaratgan o’lmas obrazlarni o’zbek
tilida nozik didli katta san’atkorga xos mahorat bilan qayta tikladi.U 1940 yilda “Otello”,
1956 yilda esa “Qirol Lir” tragediyalarini o’zbek tiliga tarjima qildi.
G’ofur G’ulom Shekspir asarlariga chuqur ixlos bilan qarar, buyuk ingliz
dramaturgi uni murakkab konfliktli voqealar ichida mukammal harakterlar yarata olish
bilan maftun etar edi.G’ofur G’ulom Shekspirni saxna asari yaratish san’atining piri deb
bilar edi.G’ofur G’ulom o’z tajribasida ingliz yozuvchisining o’ziga xos uslubini saqlashga,
Shekspir o’zbek tilida ham “o’z Shekspirligicha” qolishiga erishishga astoydil harakat
qilgan . Ana shu maqsadda Shekspir p’yesalariga diqqat bilan nazar tashlab, mutolaa
qildi, asarlarining yaratilish tarixi, uslubi va tekstologiyasini qunt bilan o’rgandi.
G’ofur G’ulom Shekspirning “Hamlet” yoki bo’lmasa “Otello” asarini
tomoshabinlarga manzur qilish maqsadida
ona tilining imkoniyatlaridan unumli
foydalandi. U buyuk dramaturg yaratgan asarlarining ruhiga va obrazlari dunyosi ichiga
chuqurroq kirib borishi uchun bu tragediyaning bir nechta ruscha tarjimalari bilan
mufassal tanishdi.
G’ofur G’ulom Shekspir qahramonlari harakterini tarjimada qayta tiklashda asosiy
yutuqni qo’lga kirita oldi: unda obrazlar asl nusxaga monand o’laroq, erkin harakat
qiladilar. Tarjimada erishilgan yana bir yutuq shundaki, tragediya personajlari nutqining
o’ziga xosligi juda yaxshi aks ettirilganligidir. Shekspir qahramonlari yasama qolipda
soxta va’zxonlik qilmaydilar, balki bir-birlari bilan jonli suhbatda, munozarada
bo’ladilar.Qiyos uchun asarning asl inglizcha nushasi, M.Morozovning rus tiliga qilgan
so’zma-so’z tarjimasi va G’ofur G’ulomning o’zbek tiliga qilgan badiiy tarjimasidan misol:
Why, how now, ho! From whence ariseth this? Are we turn’d Turk’s and to
ourselves do that Whitch heaven hath forbid the Ottomites? For Christian shame, put by
this barbarous braw.
Ruscha tarjimasi:
Эй, вы, что такое? Из-за чего возникла ссора? Или мы превратим в турок и
делаем с собой то, что, небо не дало соверщить с оттошану? Во имя христианский
совести прекратите эту барбарскую драку.
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O`zbekcha tarjimasi:
Ho`sh, Ottello, nima gap, qanday qilib bu janjal chiqdi? Biz turklarni, ikkita do`sti
shunday bolishsa? Bunga ko`k tangrisi qachon ruxsat berdi? Vaxshiy janjal yo`qotilsin! Siz
xristian.Kim quturgan g`azabini darrov yutmasa bu dunyoda yashamaydi: qimirlasho`lim.
Shekpirning she’riy sahna asarlari tarjimasi shunday murakkab bir san’atki, bu
tarjimandan faqat tillarni bilishgina emas, balki, Buyuk Britaniya tarixi, ayniqsa, Shekspir
davri tarixi, iqtisodiy va madaniy hayoti,hamda teatrlari hususiyatidan yaxshi habardor
bo`lishni,va boz ustiga, Shekspir dahosining badiiy tafakkur olamiga kirib borishga imkon
beradigan usta she’r sohibi va yuksak tarjimonlik mahoratiga ega bo`lishni talab qiladi[1].
Yuqoridagi misoldan ko`rinib turibdiki, o`zbek shoiri G`ofur G`ulomning ashoriy fahmi
buyuk ingliz so`z ustasi Shekspirning she’riy ruhiga yaqin,,hamohangdir.
G`ofur G`ulom o`z tarjimasida Shekspir qahramonlarining realistik barkamolligi va
badiiy mukammalligini ustalik bilan tiklay olgan. Natijada o`zbekcha tarjimada ham
obrazlar jonli bo`lib chiqqan. G`ofur G`ulom tarjimasi asl nusxaga monandligi,
Shekspirning fikri, Dizdemona sadoqatiga xos fidoiylik to`g`ri aks ettirilish jihatidan ustun
turadi.
Asarning o`zbekcha tarjimasida “Otello” tragediyasidagi obrazlar o`zlarining
Shekspir yaratgan harakterini to`liq saqlaganlar.
Maqsud Shayxzoda buyuk shoir va tarjimondir. U dastlab o’zbek adabiyotini
Shekspir ijodi bilan tanishtirgan alloma hisoblanadi.1948 yilda u Shekspirning “Hamlet”
tragediyasini yaratdi, ya’ni qayta tarjima qildi.U bu tarjima ishiga Boris Pasternakning rus
tilidagi tarjimasini asos qilib oldi.Lekin, bir tomondan, J.Jabborlining ozorbayjoncha
tarjimasini yordamchi matn sifatida qo’lga oldi.Natijada originalga ham mazmunan, ham
shaklan yaqin… o’zbekcha “Hamlet” dunyoga keldi.
Ikki tarjimaning qiyosiy tomonlari bor. B.Pasternak tarjimasida jo’shqin she’riy
ifoda va otashin hissiyot bilan sug’orilgan bosh qahramon obrazi nihoyatda susaytirib
berilgan[5]. O’zbekcha tarjimasi esa asl nusxasiga muvofiq keladi. O’zbekcha tarjimada
ruscha matndan farqli o’laroq, fojianing umumiy mazmunini ochish, tantanovar
maqomda jaranglagan she’riy obrazlarni saqlashga intilish mayli sezilib turibdi.
Shekspir lug’atida yuksak poeziya unsurlari uchraydi, Boris Pasternak esa o’z
tarjimasida ularni chetlab o’tgan.Maqsud Shayxzoda bu masalada ham inglizcha nusxaga
qarab andoza” olgan.Maqsud Shayxzodaning shoirlik mehnatiga tahsin o’qishga to’g’ri
keladi, negaki u o’z ishiga ijodiy munosabatda bo’lishi va ingliz tilini birmuncha bilishi
tufayli, ruscha tarjimadagi ayrim nuqsonlarni o’z tarjimasida tuzata olgan va o’zbek tilida
“Hamlet” monologining asl inglizcha nusxaga mos tarzda yaratishga erishdi.
Hozirgacha ko’pchilik tarjimalar milliy tillarga, jumladan o’zbek tiliga G’arbiy
Evropa adabiyotidan qilingan tarjimalar, rus tilida mavjud tarjimalardan o’girilgan
asarlardir.Chunonchi bizning kitobxonlarimiz o’zbek adabiyotining atoqli namoyondalari
G’ofur G’ulom, Maqsud Shayxzoda, Mirzakalon Ismoiliy kabi san’atkorlarning ijodiy
mehnati orqasida Shekspir, Mopassan, Voynich va G’arbiy Evropa klassik adabiyotining
boshqa vakillari asarlarini o’z ona tillarida o’qimoqdalar.
Zabardast faylasuf Maqsud Shayxzoda “birinchi tarjima to’sig’ini bartaraf qila
oldi: Shayxzoda Shekspirni, ya’ni ijodkor ijodkorni to’g’ri tushundi. Tarjimon fojiani
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asliga monand nazm bilan qayta tikiladi.Shuning o’zi katta yutuq. Lekin Shayxzoda ham
“Lisoniy to’siq” ni bosib o’tolmaydi. Boshqacha aytganda, asarni u asl inglizchadan emas,
balki uni rus tilida mavjud tarjimasidan o’girdi.
Maqsud
Shayxzoda “Hamlet”ni o’zbek tiliga tarjima qilish muommosini
hayrotomuz mahorat bilan uddalay oladi. Ammo u o’z vazifasini bajardi holos. Avlodlar
almashadi, davrlar o’tadi. Avlodlar xizmati unitilmayd, ammo tarjima muommosi
qolaveradi. Hali biron-bir mamlakatda biron asarning mukammal tarjimasi qilinmagan.
Ideal tarjimaning o’zi bo’lmaydi.Tarjimaning cheki yo’q deydilar.
“Hamlet” tragediyasini aslidan mukammal tarjimasi bizda hamon kun tartibida.
Hulosa qilib aytganda, tarjimachilik xo’jaligining bir qismi bo’lgan xorijiy
adabiyotlar, jumladan, ingliz adabiyotidan o’zbekchaga tarjima qilish ishining o’ziga xos
qiyinchiliklaridan biri-asl nusxa tilidan tarjima qilish muammosining hal bo’lmaganligidir.
Hozirgacha G’arbiy Evropa tillarida yaratilgan adabiy asarlarni o’zbek tiliga tarjima
qilish masalasi xorijiy tillardan emas, balki rus tilidan tarjima qilish ishining tarkibiy qismi
bo’lib kelgan. Biroq tarjima amaliyotidagi mavjud ahvol “biz xoxlagan”dan ko’ra
boshqacharoq. Ingliz adabiyotidan o’zbek tiliga qilingan tarjimalarni o’rganish o’zbek
adabiyotining umumjahon adabiyoti bilan o’rnatgan aloqasining umumiy zanjiridagi bir
xalqadir . Bu tarjimalar tarixini o’rganish butun bir davrini, keng bir sohasini o’rganish
demakdir.
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